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Living Arrangements (I vs. J)  Mean Difference (I‐J)  Std. Error  Significance 
Living by themselves vs. Living with sons  .22505 .13323  .442  
                                   vs. Living with daughters ‐.12179 .20135  .974
                                   vs. Living with children  .23751 .13216  .377
                                   vs. Living with grandchildren   .41524** .14305  .032
Living with sons vs. Living with daughters         ‐.34685 .19350  .380
                            vs. Living with children  .01246 .11986  1.000
                            vs. Living with grandchildren .19019 .13177  .600
Living with daughters vs. Living with children .35931 .19276  .339
                                    vs. Living with grandchildren .53740* .20039  .060



































































Background Variables         
  Age  ‐.022  .978  ‐.011  .989 
  Sex   ‐.606  .546  ‐.152  .859 
  Self‐reported health  ‐.090  .914  ‐.102  .903 
Socioeconomic variables         
  Annual income  .683**  1.980  .343  1.544 
Education  ‐.543*  .581  ‐.525*  .591 
Living Arrangements         
  Living by themselves or not  ‐.860  .423  ‐.485  .616 
Social Support         
  Government support  .395  1.484  .304  1.356 
 
Constant                  2.156
χ2 = 14.850, df = 14, p=.388       
   
Note: a. Reference category: Often feel lonely. N = 220. 




















Background Variables         
  Age  ‐.025  .975  ‐.011  .989 
  Sex   ‐.584  .558  ‐.161  .851 
  Self‐reported health  ‐.135  .873  ‐.113  .894 
Socioeconomic variables         
  Annual income  .728**  2.072  .453  1.573 
Education  ‐.548*  .578  ‐.531*  .588 
Living Arrangements         
  Living with sons or not  ‐.399  .671  .285  .1.329 
Social Support         
  Government support  .380  1.463  .338  1.402 
 
Constant                 2.205
χ2 = 13.924, df = 14, p=.455       
   
Note: a. Reference category: Often feel lonely. N = 220. 























Background Variables         
  Age  ‐.098***  .906  ‐.055**  .946 
  Sex   ‐.036  .965  .238  1.269 
  Self‐reported health  .027  1.028  ‐.023  .977 
Socioeconomic variables         
  Annual income  .632*  1.881  .491  1.633 
Education  ‐.211  .810  ‐.334  .716 
Living Arrangements         
  Living with children or not c  .666  1.947  ‐.126  .881 
Social Support         
  Government support  .359  1.432  .498  1.645 
 
Constant                 5.171
χ2 = 21.708, df = 14, p=.085       
   
Note: a. Reference category: Often feel lonely. N = 220. 



















Background Variables         
  Age  ‐.030  .971  ‐.017  .983 
  Sex   ‐.730  .482  ‐.257  .773 
  Self‐reported health  ‐.160  .852  ‐.148  .862 
Socioeconomic variables         
  Annual income  .750**  2.117  .481  1.618 
Education  ‐.480  .619  ‐.457*  .633 
Living Arrangements         
Living with grandchildren or not  1.650***  5.209  1.573***  4.823 
Social Support         
  Government support  .329  1.390  .240  1.271 
 




b. Significance levels: * p < .10, ** p < .05, *** p < .01 (two‐tailed test).
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6 DISCUSSION AND IMPLICATIONS 
As stated in the methodology, the main purpose of the study was to understand individual, fa‐
milial, and social factors that predicted Chinese rural elders’ subjective perceptions of loneliness. In this 
chapter, I focused on the discussions of the meanings of major findings in this study as well as policy im‐
plications for these findings. These findings included three aspects: living arrangements, social support, 
and individual factors. 
6.1 Social, Cultural, and Familial Context with Rural Elders’ Loneliness 
6.1.1 Living Arrangements 
This study partially supported the argument that living arrangement factors played an important 
role in influencing loneliness among rural elders. Specifically, elders living with grandchildren expressed 
less loneliness than all other groups. However, unlike previous studies, other living arrangements were 
not significantly predictive of loneliness status. 
a) Living by Themselves 
The category of older adults living by themselves included both elders living alone and those 
who lived with their spouses. Because there were only a few participants falling in the category of living 
alone (2.3%), this study was not able to explore the differences between living alone and living with oth‐
er family members. The overwhelming pattern of co‐residence among rural elders in this study was con‐
sistent with the literature on traditional living arrangements in China, where family ties and filial piety 
were greatly emphasized and living with families had always been the primary living arrangement for 
older adults (Silverstein et al., 2005).  
The findings in this study failed to support the argument in previous literature that marital sta‐
tus was a strong predictor of loneliness and living with spouse reduced loneliness in old age (Dykstra, 
1995; Koropeckyj‐Cox, 1998; Koropeckyj‐Cox, 2002). Results from one‐way ANOVA and regression analy‐
sis suggested no significant difference between elders living by themselves and living with other family 
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members. Therefore, I would argue that partnership was not privileged over parent‐children co‐
residence in reducing loneliness. 
b) Living with Children 
The study results showed discrepancy from previous findings that Chinese elders benefited from 
co‐residing with younger generations on account of direct social support, strong emotional attachment 
with children, and fulfillment of the Chinese cultural ideal of filial piety (Silverstein et al., 2005). Based 
on one‐way ANOVA and regression analyses, living with children did not reduce loneliness for rural eld‐
ers. There was no significant difference between elders living with son and not living with son and be‐
tween those living with daughter and not living with daughter elders.  
Traditionally, rural elders have tended to rely on their male offspring more than female offspring 
for material and emotional support. This study, on the contrary, found no difference in loneliness be‐
tween the rural elders co‐residing primarily with sons and daughters. This finding deviated from earlier 
literature that Chinese older adults preferred to live with sons’ family because patrilocal co‐residence 
helped to improve their life satisfaction and well‐being in later life (Silverstein et al., 2005).  
c) Living with Grandchildren   
  A surprising finding of this study was that living with grandchildren exerted effect on reducing 
loneliness for Chinese rural elders. One might suppose that raising grandchildren in skipped generation 
household should add to loneliness among rural elders because they have to take care of themselves 
and provide caring work for their grandchildren at the same time, especially when their health condition 
is possibly declining. However, analyses showed significant negative relationship between living with 
grandchildren and loneliness.  
  This study seems to reveal a potential conflict in the traditional practice of xiao through 
co‐residence and a changing pattern of the practice of cultural norms. Study findings revealed 
that elders who lived in skipped‐generation household reported lower levels of loneliness com‐
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pared to those living with children.  It could be possible that co‐residence between elderly par‐
ents and adult children, though expected by the traditional norm, or xiao, is becoming more 
conflict‐stricken between the generations and constraining for the elderly parents. Children 
may view themselves and be viewed by their parents as practicing their filial piety in varied pat‐
terns such as through financial assistance or emotional support, rather than co‐residing with 
older parents. Further studies are needed to investigate the implications for this changing pat‐
tern of living arrangements and its impact on elders’ loneliness.  
  The emergence of skipped generation households could be explained by migration of adult 
children. An earlier study found a negative relationship between intergenerational co‐residence and 
grandchildren’s willingness to provide parental care (Zhan, 2004). On the contrary, this study reviewed 
that grandparents reported lower levels of loneliness when living with grandchildren. The implications of 
this finding could suggest that grandchildren and grandparents may have different preference of living 
arrangements and intergenerational co‐residence. The impact of this new household form deserves 
great attention in studying loneliness in future. 
6.1.2 Social Support 
  According to the findings, informal support still provided the bulk of social support to Chinese 
rural elders compared to formal support. Only a few people were covered by government support and 
no one reported using hired professionals for care services. This could mean that rural elders could not 
afford institutional care, which would be consistent with earlier literature that government support in 
rural China was limited and rural elders counted mainly on their family to provide support (Ding, 2004). 
This is also supported in my data by the extremely small number of elders that were living alone. 
  Findings could not provide definitive support regarding the relationship between social support 
and rural elders’ loneliness since we did not have enough participants who responded to the questions 
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regarding familial support and financial support from migrating children. For the question regarding 
government support, even though everyone answered it, the percentage of respondents answering 
“yes” was not significant enough to conduct analysis.  
6.2 Individual Factors with Loneliness Among Rural Elders 
6.2.1 Age 
  Different from findings from Western countries, results of this study indicated age was negative‐
ly correlated with loneliness among older adults in rural China. Younger older adults were more likely to 
express loneliness than older peers. This might be due to different expectations toward life. Younger 
older adults might require higher living standards and life satisfaction than older peers because of Chi‐
na’s dramatic development in economic and social realms after 1980s. Or probably younger older adults 
had more children migrated, so they would certainly felt more lonely. Further study with more data will 
be needed to identify this proposal.  
6.2.2 Gender 
Zero‐order correlation results showed that sex was a strong predictor of rural elders’ loneliness 
and women reported more loneliness than men. This finding was consistent with results from earlier 
studies, which pointed out that women expressed more loneliness because they were more willing to 
share their feelings (Savikko et al., 2005; Pinquart & Sörensen, 2001; Victor et al., 2002; Barretta et al., 
1995). Another explanation is that women live longer than men and they are more vulnerable to wi‐
dowhood, living alone, and hence loneliness in later life (Monk, 1988). The third possible answer is that 
they have lower socio‐economic status such as lower education and income, which lead to loneliness 
too. In other words, being female may not directly exert effect on perceptions of loneliness, but affect it 
through marital status, socioeconomic factors, and living arrangements.  
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6.2.3 Health Status 
Different from earlier literature that found that health status was a strong predictor of old age 
loneliness, analyses in the current study did not find significant health differences on levels of loneliness. 
This finding may need further explanation in future. 
6.2.4 Income 
Results of this study indicated that lower‐income rural elders reported higher levels of loneliness 
than upper‐class peers. Regression models displayed a negative relationship between higher income and 
decreased loneliness. These findings are consistent with the general assumption that the more wealthy 
the person is, the lower levels of loneliness he/she will feel, due to better income security, health bene‐
fit accessibility, and physical/psychological health conditions.  
Findings of this study showed that income was the strongest predictor of loneliness among rural 
elders. Elders with lower income reported higher loneliness. I argue that efforts are needed for income 
security schemes in rural China. So far the Chinese government has not offered post‐retirement income 
security programs to rural elders, so they counted on younger children to provide physical and financial 
support (Giles & Mu, 2007; Ding, 2004; Joseph & Phillips, 1999; Yao & Yu, 2005). However, due to rural‐
urban migration and reduced family size, children may not be able to provide both physical and financial 
support anymore (Wang, 2006; Wang, 2004). To ensure rural elders’ financial security, I argue that social 
welfare programs and government policies regarding later‐life income security should be implemented 
in the context of rural China. To ensure their physical health and psychological well‐being, more com‐
munity services and facilities are needed to be developed in future.   
6.2.5 Education 
Although previous studies indicated that older adults with lower education levels were disad‐
vantaged in both socio‐economic status and psychological well‐being (Mullins & Elston, 1996), the cur‐
rent showed that lower‐education elders were less likely to report “often feel lonely” after controlling 
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for the effects of other factors. First, possibly this is due to different expectations toward social support 
network. Older adults with higher education may expect more from their children to provide emotional 
support while elders with less education may expect younger adults to provide mainly financial support. 
When younger generations left rural China, migrated to urban areas, and lived separately from older 
adults, they could still provide financial support but may have difficulty offering emotional support. 
Therefore, better educated elders may still feel lonely even though their financial need was satisfied. 
Another explanation could be from psychological perspective. Lower‐education elders might be taught 
to accept what they could get. Consequently, their subjective standard for quality of life may be lower. 
They may be easier to feel satisfied so they might express less loneliness than well‐educated people.  
6.3 Policy Implications 
Based on the findings, there are several future social policy formulations that may be helpful re‐
ducing loneliness among Chinese rural elders. First, income continues to play the primary role in loneli‐
ness even in very old age. Post‐retirement income security for older adults will continue to be one of the 
most important factors to ensure quality of life and well‐being for seniors. It is time to have considerable 
political and social concern to loneliness of rural elders and related aging issues in China. Social welfare 
programs and government support should be implemented in future.  
Secondly, other socioeconomic effects such as education on loneliness should not be ignored.  
Education also contributes to rural elders’ loneliness. So any community intervention programs helping 
better educated elders to deal with post‐migration loneliness may be useful to reduce loneliness.   
Finally, the differences in loneliness between male and female elders need more attention. Be‐
cause of women’s longer life expectancy and lower socioeconomic status, gender disparities may even 
bring more social problems, such as the lack of health care benefits, lack of pension and social security 
system, and poorer health. All of them may have negative impact on rural elders’ well‐being in the long 
run. High political regards should be given to facilitate pension and public medical care reform to alle‐
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viate gender disparity and rural‐urban inequality which in turn will benefit the disadvantaged people 
and those most in need.   
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7 CONCLUSIONS 
In conclusion, the overall results from t‐test, ANOVA, zero‐order correlation, and regression ana‐
lyses showed that gender, socioeconomic status, and living arrangements played important roles in in‐
fluencing the feeling of loneliness among Chinese rural elders. Annual income and education were the 
strongest predictors of loneliness, followed by living with grandchildren. Also, increased age is another 
predictor of loneliness and women were more likely to report loneliness.  
This study shed lights on factors related to loneliness. Rural elders were an important group of 
people in Chinese society. This study was significant in addressing loneliness in this specific group of se‐
niors and provides implications for future research, practice and policy to some degree.  
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8 STUDY LIMITATIONS 
Several limitations should be taken into consideration in this research. First, this study used a 
secondary data, collected by Renmin University. The goal of the research was to understand living condi‐
tions and employment situations of migrating population from rural to urban areas. There were very few 
questions specifically raised to test the loneliness scales of older adults such as using UCLA Loneliness 
Scale. So I could only use the self‐reported questions about loneliness. Second, this survey questionnaire 
was only conducted in one Province in south China. Since findings based on small sample size might not 
be applicable to large sample size, findings from Sichuan Province might not be representative to all ru‐
ral elders who had migrant children in China. Third, this sample was not restricted to older adults per se. 
This made the number of recruited elders in the study even smaller. It was disadvantageous to use small 
sample size because the distribution of tested variables might be skewed or some significant variables 
might become insignificant.  
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